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make the most of their study opportunities outside of science.) I do not ask you to lessen your 
pursuit of science, but to broaden your base for that pursuit. Yes, I urge you to take courses that 
are not required. At times in the future you will be called upon to make critical choices that 




























































































































we nurture disappears from under us? And how can we possibly help students stretch and grow if 
we cannot provide them alternate world views? 
Second lesson from nature: it doesn’t have to be perfect to work. Consider the bumble bee. 
Aeronautical engineers will tell us that bumble bees should not be able to fly. The lift ratio of 
their wings to their body weight is too low. Indeed, graceful fliers they are not. They aren’t 
called bumble bees for nothing. Their landings at the nest are more like controlled crash 
landings. But they work. If they had to be perfect, we wouldn’t have them. What’s the lesson for 
us? Often we have good ideas, but we do not act on them. We want to wait until things are 
perfect – when we have more time, when we know all of the facts, when we don’t risk failure. 
Inertia is a very powerful force. A Joe Nix story comes to mind. A particularly meticulous 
student was working in Nix’s water research lab years ago. She was loading samples into 
ampoules for digestion before measuring CO2  levels. She was very slow. In an effort to help her 
see the need to work faster, Nix asked her why she was taking so long. Her reply, “Dr. Nix, I’m 
afraid I might break something.”  At that point, Nix picked up a beaker, threw it into the far wall, 
smashing it to bits. He said, “Well, Rachel, break something!” 
So, I say to you, my friends, break something. 
Thank you.
